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ABSTRAKT
Edhe pse guroret dhe industritë e gurit përfaqësojnë një sektor të rëndësishëm industrial në
Kosovë

për sa i përket prodhimit dhe eksportet dhe duke përmirësuar kështu situatën

ekonomike, këto operacione kanë ndikim të kundërt në mjedis dhe në njerëz shëndetin. Studimi i
tanishëm zbuloi se grimcat e imëta (pluhuri) të prodhuara si rezultat i aktiviteteve të ndryshme që
lidhen me të këto industri i shkaktojnë disa probleme mjedisit dhe njerëzve që jetojnë në zonë.
Matjet e cilësisë së ajrit treguan se përqendrime të larta të grimcave të ndryshme janë në zonën e
studimit. Në këtë drejtim, shumica e njerëzve konfirmuan se ajri është me pluhur të përhershëm
dhe kushtet nuk janë të kufizuara në orët e punës, ku janë më të larta efektet normalisht vërehen
në sezonin e verës. Gjithashtu, studimi tregoi se këto industri kanë ndikim negativ në ujërat
nëntokësore në ndotjen si rezultat i këtyre industrive dhe mbeturinave të tyre. Në lidhje me
situatën shëndetësore, studimi demonstroi se ka një shkallë të lartë të përhapur të sëmundjeve të
shkaktuara si rezultat të këtyre industrive dhe veçanërisht për shkak të ndotjes së ajrit; kollë dhe
ftohje, inflamacion i hundës, astma dhe dëgjimi dëmtimi për shkak të ndotjes së zhurmës ishin
sëmundjet më të përhapura. Për më tepër, këto industri shkaktojnë stres dhe shqetësim tek
njerëzit dhe ndikojnë në shtëpitë e tyre me shkallë të ndryshme të çarjeve zhvillohen për shkak të
dridhjeve.

Fjalë kyqe: Gurëthyes, Industri, Mjedis, Dridhje
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ABSTRACT
Although quarries and stone industries represent an important industrial sector in Kosovo in
terms of production and exports and thus improving the economic situation, these operations
have the opposite impact on the environment and human health. The present study found that the
fine particles (dust) produced as a result of various activities related to these industries cause
some problems to the environment and people living in the area. Air quality measurements
showed that high concentrations of different particles are in the study area. In this regard, most
people confirmed that the air is permanently dusty and the conditions are not limited to working
hours, where the effects are highest normally observed in the summer season. Also, the study
showed that these industries have a negative impact on groundwater in pollution as a result of
these industries and their waste. Regarding the health situation, the study demonstrated that there
is a high prevalence of diseases caused as a result of these industries and especially due to air
pollution; cough and cold, nasal inflammation, asthma and hearing impairment due to noise
pollution were the most common diseases. Moreover, these industries cause stress and anxiety to
people and affect their homes with varying degrees of cracks developing due to vibrations.

Key words: Quarrying, Industry, Environment, Vibration

MIRËNJOHJE DHE FALENDERIME

Do të dëshiroja të falënderoja të gjithë ata që direkt apo indirekt, kanë dhënë kontributin dhe
gatishmërinë e tyre për bashkëpunim në këtë kërkim dhe atyre që më kanë ndihmuar në
realizimin e punimit të diplomës.
Së pari, dua të falënderoj udhëheqësin tim në këtë punim, Dr. Sc. Skender Bublakun, për
kontributin dhe për të gjithë ndihmesën dhe durimin e treguar për arritjen e rezultateve sa më
konkrete dhe domethënëse në këtë punim me rekomandimet, vërejtjet dhe sugjerimet për të
realizuar një punim sa më dinjitoz.
Dhe në fund, mirënjohjen dhe falënderimin më të madh, shpreh për familjen time, prindërit e mi
për mbështetjen, durimin si dhe sakrificën gjatë këtyre viteve.

5

PËRMBAJTJA
LISTA E FIGURAVE................................................................................................................... 7
LISTA E TABELAVE .................................................................................................................. 8
FJALORI I TERMAVE ................................................................................................................8
1. HYRJE ....................................................................................................................................... 9
2. SHQYRTIMI I LITERATURES .......................................................................................... 10
3. DEKLARIMI I PROBLEMIT............................................................................................... 12
3.1 Fazat e operimit ................................................................................................................... 12
3.1.1 Eksplorimi .................................................................................................................... 12
3.1.2 Zhvillimi ....................................................................................................................... 12
3.1.3 Ndërtimi i rrugëve hyrëse ............................................................................................. 12
3.1.4 Pastrimi i terrernit ......................................................................................................... 12
3.1.5 Minimi .......................................................................................................................... 13
3.2 Ndikimet nga Gurëthyesi .................................................................................................... 14
3.2.1 Ndikimet në ujë ............................................................................................................ 15
3.2.2 Ndikimi në ujërat siperfaqesore .................................................................................... 16
3.2.3 Ndikimi në ujërat nëntoksore ....................................................................................... 16
3.4 Ndikimet në ajër .................................................................................................................. 18
3.5 Ndikimet nga zhurma dhe dridhjet ...................................................................................... 19
3.6 Ndikimi i Gurëthyesve në Kosovë ...................................................................................... 20
3.7 Gurëthyesi në Banjë ............................................................................................................ 21
3.8 Gurëthyesi në Drenas....................................................................................................... 23
4. METODOLOGJIA ................................................................................................................. 25
5. REZULTATET ....................................................................................................................... 26
6. REKOMANDIMET ................................................................................................................ 27
REFERENCAT ........................................................................................................................... 29

LISTA E FIGURAVE
Figura 1. Pastrimi...........................................................................................................................13
Figura 2. Minimi............................................................................................................................14
Figura 3. Degradimi i mjedisit nga puna e gurethyesit..................................................................15
Figura 4. Paraqitja hipotetike e kryqezimeve te ujrave nentoksore ne zonen karstike para
zhvillimit te gurthyesit...................................................................................................................17
Figura 5. Paraqitja hipotetike e kryqezimeve te ujrave nentoksore ne zonën karstike në kushtet
më të këqija pas zhvillimit të gurthyesit........................................................................................18
Figura 6. Ndikimi i gurethyesve ne ajer gjate stineve te vitit........................................................19
Figura 7. Makineria për thyerjen e Agregatit.................................................................................20
Figura 8. Degradimi i mjedisit nder vite ne Gurëthyesin ne Banje, Malisheve.............................22
Figura 9. Degradimi i mjedisit nga gurëthyesi në Koreticë të epërme, Drenas.............................24
Figura 10. Riparimi i gropes nga vet natyra..................................................................................28

7

LISTA E TABELAVE

FJALORI I TERMAVE
UBT -Universiteti për Bisnes dhe Teknologji
m-metër
mm- milimetër
L/s- Litër/sekond

1. HYRJE
Industria e guroreve dhe prerjes së gurëve janë ekonomikisht aktivitete të rëndësishme në të
gjithë botën. Edhe pse industritë e guroreve dhe prerjes së gurëve kanë një të mirë rol në
përmirësimin e situatës ekonomike, këto aktivitete normalisht janë të lidhura me mjedisin dhe
shëndetin. Në këtë drejtim, pluhuri ose grimcat e grimcave (PM) janë burimi kryesor i ndotjes së
ajrit të shkaktuar nga industri të tilla, ku shkalla e ndotjes nga një burim i tillë i ndotjes varet nga
kushtet lokale të mikroklimës, përqendrimi i pluhurit grimcat në ajrin e ambientit, madhësia e
grimcave të pluhurit dhe përbërjen e tyre. Lidhur me ndikimin në mjedis, guroret dhe industritë e
prerjes së gurëve shkaktojnë shqetësim në aspektin ekologjik, shkatërrim i florës natyrore, ndotje
e ajrit, tokës dhe uji, paqëndrueshmëria e masave të tokës dhe shkëmbinjve, peisazhi degradimi.
Shkatërrimi i ambientit në Kosovë ka marrë përmasa shqetësuese. Brenda vitit shumë kodra,
zona

malore,

po

shkatërrohen.

Gurthyesit bashkë me termocentralet shihen si dy ndër ndotësit më të mëdhenj të ambientit.
Veprimtaria e gurëthyesve në vendin tonë është e lidhur me zhvillimin e ndertimtarisë dhe
infrastruktures. Si veprimtari ky lloj biznesi ne Kosovë ka marr hov të madh në 20 vitet e fundit,
rritje më të madhe ka bërë gjatë investimit në infrastrukturë (autostrada,rruget rajonale) si dhe
ndërtimi i lartë (objekte banimi, hotelerie, biznesi) nëpër qytetet e Kosovës. Në Kosovë operojnë
rreth 190 gurëthyes që ndotin mjedisin dhe shumica prej tyre janë të pajsur me leje mjedisore dhe
licenca për veprimtari.
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2. SHQYRTIMI I LITERATURES

Një gurore është një vend nga i cili dimensioni i gurit, shkëmbit, agregatit të ndërtimit,
copëzimit, rërës, zhavorrit ose pllakave është gërmuar nga toka. Një gurore është e njëjta gjë si
një minierë e hapur nga e cila nxirren mineralet ndërsa operacionet e gurores përfshijnë jo vetëm
nxjerrjen e materialit (shkëmbit) por edhe thërrmimin dhe skrinimin që e bën shkëmbin të
përshtatshëm për t'u përdorur si materiale ndërtimi, materiale industriale, materiale bujqësore.
Ekzistojnë shumë gurore dhe kështu, duke gjeneruar të ardhura të konsiderueshme dhe të
ardhura në ekonomi dhe duke ulur varfërinë, por ndikimi i saj në mjedis janë lënë pas dore nga
autoritetet përgjegjëse për krijimin e këtyre guroreve dhe gjithashtu nga pronarët dhe operatorët e
guroreve. [1]
Punëtorët e guroreve vuajnë kryesisht nga kolla (26.0%), katarra (20.0%) dhe sinusiti (15.0%).
Megjithëse, banorët e komuniteteve fqinje janë të vetëdijshëm për rreziqet që lidhen me jetesën
pranë vendeve të guroreve, statusi i tyre i përgjithshëm i ulët socio-ekonomik i bëri ata të paaftë
për të marrë ndonjë masë vendimtare për t'u zhvendosur diku tjetër. Miratimi për operimin e
gurores duhet të urdhërojë vlerësimin e ndikimit në mjedis dhe të sigurojë zbatimin rigoroz të
masave të përshkruara të zbutjes në mënyrë që të garantojë qëndrueshmërinë e mjedisit. [2]
Guroret që shërbejnë në një treg rajonal tani gjithnjë e më shumë po përceptohen si shqetësime.
Gjatë shekujve, guroret kishin mbijetuar në harmoni relativisht me përdorimet e tjera të tokës.
Këto rrethana tani kanë ndryshuar, veçanërisht për operacionet e vogla të guroreve të varura nga
tregjet e afërta, sepse planifikuesit nuk kanë kontrolluar rritjen e vendbanimeve dhe përhapjen
urbane shumë afër guroreve. Në shumë vende, rregulloret e planifikimit nuk adresojnë problemin
e dridhjeve të tokës që vijnë nga shpërthimi i shkëmbinjve dhe efektin e tij në strukturat e afërta.
Rregulloret duhet të marrin në konsideratë metodat e veçanta të ndërtimit dhe të ndalojnë
përdorimin e mbushjeve të gjera në ndërtime afër guroreve. Ashtu si të gjitha proceset e tjera
industriale, ndikimi mjedisor i guroreve të gëlqerorëve duhet të vlerësohet në lidhje me efektet e
tij në cilësinë e ajrit, ujërave nëntokësore, ekologjinë dhe ndikimin e tyre në cilësinë e jetës
përreth gurores. Guroret shkatërrojnë pa ndryshim ekologjinë e vendit të gërmuar, por ndikimi
mjedisor i guroreve gëlqerorë është më lehtë i rikuperueshëm krahasuar me disa përdorime të

tjera të tokës industriale. Emetimet e pluhurit nga guroret gëlqerore janë një shqetësim por nuk
përbëjnë rrezik për shëndetin. Niveli i zhurmës dhe dridhjeve të guroreve është një tjetër problem
mjedisor që lidhet me teknikën e nxjerrjes së shkëmbinjve të përdorur. Guroret e gurit gëlqeror
nuk ndotin ujërat nëntokësore, por mund të ndryshojnë rrjedhën e ujërave nëntokësore. [3]
Gurëzimi është një aktivitet ku gërmohen gurë me qëllim që të përdoren në ndërtimin, duke bërë
rrugë përmes prerjes, gërmimit ose shpërthimit. Guroret janë një mbështetës i madh i zhvillimit
ekonomik lokal: ndërsa përdorimi i materialit të nxjerrë rritet tregtia, krijimi i vendeve të punës
për shumicën e njerëzve që varen nga kjo për jetesën e tyre përveç aktiviteteve të tjera
ekonomike. [4]
Në të gjithë botën ka një kuptim që aktivitetet e guroreve kanë evoluar me kalimin e kohës në
industrinë e minierave që ka potencialin të ofrojë këtu shërbime të pashembullta për
menaxhmentin në përpjekjet e tyre për të zvogëluar efektet e rreziqeve të guroreve për qenien
njerëzore dhe rrethinat. Kjo potencialisht është shndërruar në një sfidë dhe është mishëruar në
përkufizimin e ri të guroreve nga komiteti i sponsorizimit të organizimit të mënyrës së shkeljes
mbi aktivitetet e guroreve. Guroret zakonisht përdoren për nxjerrjen e materialeve të ndërtimit, të
tilla si guri dimension, gurë zbukurues dhe rrugë, ndërtesa dhe materiale të papërpunuara
industriale. Një gurore është një lloj i minierave sipërfaqësore të hapura nga të cilat nxirren
shkëmb ose minerale. Sidoqoftë, minierat dhe guroret janë ndërmarrje shkatërruese dhe
përfshijnë shkatërrimin e plotë të habitatit të një zonë ku ato ndodhen. [5]
Megjithëse industri të tilla si termocentrali, çimentoja, rafineritë, petrokimikatet dhe minierat
janë identifikuar si burime kryesore të ndotësve të ajrit, emetimi i grimcave është mjaft i
jashtëzakonshëm nga guroret. Në përgjithësi, efektet e emetimit të pluhurit nga guroret kanë
dimension mikro dhe makro. Ndotja e ajrit dhe dridhjet e tokës që vijnë nga shpërthimi,
thërrmimi dhe emetimi i gazrave të dëmshëm kanë ndikime negative në shëndetin dhe
mirëqenien e njeriut. Produktet e guroreve gjithnjë e më shumë kërkohen për industriale,
vendase; bujqësore dhe qëllime të tjera në mënyrë që të plotësojnë nevojat e popullsisë në rritje
të shpejtë. [6]
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3. DEKLARIMI I PROBLEMIT

3.1 Fazat e operimit
Ekzistojn faza te ndryshme të operimit dhe secila prej tyre ndikon në ndotje të ndryshme të
mjedisit.
3.1.1 Eksplorimi
Një projekt minierash mund të fillojë vetëm me njohuri mbi shtrirjen dhe vlerën e depozitimit të
shkembit. Informacioni për vendndodhjen dhe vlerën e depozitimit të shkembit merret gjatë
fazës së eksplorimit. Kjo fazë përfshin sondazhe, studime në terren, dhe vrima të testit të shpimit
dhe gërmime të tjera eksploruese. Faza eksploruese mund të përfshijë pastrimin e zonave të gjera
të bimësisë, për të lejuar hyrjen e automjeteve të rënda të montuar me pajisje të shpimit.
3.1.2 Zhvillimi
Nëse faza e eksplorimit të shkembinjeve vërteton se ekziston një depozitë mjaft e madhe
minerale e llojit te shkembit, me shkallë të mjaftueshme, atëherë propozuesi i projektit mund të
fillojë të planifikojë për zhvillimin e minierës. Kjo fazë e projektit të minierave ka disa
komponentë të veçantë.
3.1.3 Ndërtimi i rrugëve hyrëse
Ndërtimi i rrugeve hyrese, qoftë për të siguruar pajisje dhe furnizime të rënda në zonën e
operimit ose transportin e materialit mund të këtë ndikim thelbesor në mjedis, veçanarisht nëse
rruget

hyrese

kalojne

nëpër

zona

ekologjikisht

të

ndjeshme

ose

janë

afër

komuniteteve(vendbanimeve). Sapo një kompani operuse ndërton rrugët hyrëse dhe të përgatisë
zonën e përqendruar që do të jetë si projekt për përsonelin dhe pajisjet minimi mund të filloj.
3.1.4 Pastrimi i terrernit
Përdorimi i makinerive të rënda, zakonisht buldozerë dhe kamion, është mënyra më e zakonshme
për heqjen e mbingarkesës. Hapja e gropës shpesh përfshijnë heqjen e zonave me bimësi

vendase, dhe për këtë arsye është ndër llojet më shkatërruese mjedisore të minierave, veçanërisht
mbrenda pyjeve tropikale.

Fig.1. Pastrimi

3.1.5 Minimi
Sapo një kompani operuse ndërton rrugët hyrëse dhe të përgatisë zonën e përqendruar që do të
jetë si projekt për përsonelin dhe pajisjet minimi mund të filloj.
Përpunimi i gërmimeve në shkëmbinjë të fortë kryhet duke përdorë eksploziv,d.m.th,. me minim.
Minimi zhvillohet në tri faza:
- me shpimin e vrimave të minimit
- me mbushje dhe ndezje të minave
- perjashtimi i materialit të minuar.
Në lidhje me efektin e ekpslozivit në shkëmbinjë paraqiten 3(tri) zona:
1) Zona e parë është e shpërthimit në të cilën shkëmbi është shpërbërë dhe grimcuar plotësisht
2) Zona e dytë e thërrmimit, në të cilën kryhet thërrmimi dhe thyerja e shkëmbit në copa të
mëdha
3) Zona e tretë e tronditjes së shkëmbit në të cilën ai është i stërpikur ose tronditur.
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Shpimi i vrimave të minimit mund të kryhet me dorë dhe me makine. Per shpimin me makineri
përdoret cekani pneumatik, shpuese me ajër të ngjeshur me diameter prej 50mm deri ne 70mm
preventiv dhe me gjatesi prej 2m deri në 4m
Eksplozivet jane materiale te cilat nën ndikimet e jashtme(goditje,tronditje) kalojnë ne gjendje të
gaztë duke gjeneruar temperaturë të lartë dhe presion qe ka fuqi shkaterruese.
Momenti i veprimit te eksplozivit.

Fig.2 Minimi
Emetimet në ajër ndodhin gjatë secilës fazë të ciklit të minierës, por veçanërisht gjatë
eksplorimit, zhvillimit, ndërtimit dhe aktiviteteve operative. Operacionet e gurthyesit
mobilizojnë sasi të mëdha të materialit, dhe grumbujt e mbeturinave që përmbajnë grimca të
madhësive të vogla shpërndahen lehtësisht nga era. Kjo pjesë që tash po e shihni se si është
shkatërruar, më parë është përdorur nga banorët për rekreacion, ka qenë një fushë e futbollit ku
kanë luajtur fëmijët, po ashtu është përdorur edhe për kullosa. Por tash kjo pjesë ka mbetur
shkretinë që nuk mund ta shfrytëzojë askush.
3.2 Ndikimet nga Gurëthyesi
Në mjediset karstike, nxjerra e agregatit mund të ndryshojnë pjesë të ndjeshme të sistemin
natyror ose pranë vendit duke krijuar kështu zingjir te ndikimeve. Ndikimet njëpasnjëshme
fillojnë nga një aktivitet inxhinierik, siç është heqja e shkëmb, i cili ndryshon sistemin natyror.
Sistemi natyror përgjigjet, i cili shkakton një ndikim tjetër, i cili shkakton përsëri një përgjigje

tjetër nga sistemi, dhe më tej dhe në vazhdim. Për shembull, minierat agregate në disa shkëmbe
mund të ulë ujin siperfaqesore, e cila do të heqë mbështetjen lundruese te shkëmbit që shtrihet
përsipër ujit te mbushur ne shpella ose karakteristika të tjera të zgjidhjes, të cilat mund të
rezultojë në shembjen e tokës, gjë që do të ndodhë krijoni një gropë zhytjeje. Rrugët që shpien
tek këta gurthyes dallohen nga rrugët tjera. Ato janë me pluhur të bardhë që lirohet nga procesi i
gërryerjes dhe përpunimit të gurëve.

Fig.3. Degradimi i mjedisit nga puna e gurethyesit.

3.2.1 Ndikimet në ujë
Ndoshta ndikimi më domethënës i një projekti minierash është efektet e tij në cilësinë e ujit dhe
disponueshmërinë e burimeve ujore brenda zonës së projektit. Pyetjet kryesore janë nëse
furnizimet sipërfaqësore dhe nëntokësore do të mbeten të përshtatshme për konsum njerëzor, dhe
nëse cilësia e ujërave sipërfaqësorë në zonën e projektit do të mbetet e përshtatshme për të
mbështetur jetën vendase ujore dhe jetën e egër tokësore. Është e qartë se operacionet në gurore
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dhe industritë e prerjes së gurëve ndikojnë shumë në burimet e ujërave nëntokësore.
Burimet e ndotësve nuk duhet domosdoshmërisht të bëhen nga njeriu; ekzistojnë edhe burime
natyrore të ndotjes. Në përgjithësi, karsti qe ndodh në zona që përmbajnë sasi të mëdha të
materialit organik dhe baktereve, të cilat natyrshëm mund të degradojnë cilësinë e ujit. Erozioni,
veçanërisht në zonat kufitare midis zonave karstike dhe atyre jo karstike, dhe larja e dherave te
kuqe dhe mbetjeve të argjilës nga çarjet mund të shkaktojë rritjen e turbullirës në burimet
karstike. Kullimi i ujërave nëntokësore nga depozitat e xeheve veprojnë si ndotës natyralë.
Në fakt, heqja e shtresave të eperme të tokës dhe shkëmbinjve sipërfaqësorë mund rrisin
ndjeshmërinë e ujërave nëntokësore ndaj ndotjes. Zakonisht, ndikimi i parë i gurthyesve është
heqja e bimësise dhe dheut te mbivendosur. Në qoftë se nuk merren masa për të kontrolluar
rrjedhën dhe sedimentimin, përkeqësimi i ujit nëntokësor ka të per te ndodh. Në disa zona
karstike, toka e mbivendosur në shkëmb normalisht është një zonë e filtrimit dhe pastrimit të ujit.

3.2.2 Ndikimi në ujërat siperfaqesore
Aktivitetet inxhinierike të shoqëruara në gurthyes mund të ndryshojë drejtpërdrejt rrjedha e ujit
sipërfaqësor. Vrimat e gropave të krijuara nga gurthyesit mund të kapin rrjedhën e ujit
sipërfaqësor. Në të kundërt, uji nëntokësor që pompohet nga gurthyesit ndryshon rrjedhjen e ujit
nga rrjedhje e fituar në rrjedhje e humbur dhe mund të shtere rezervatin të tjera të afërta të ujit
sipërfaqësor siç janë pellgjet dhe ligatinat. Në mënyrë të ngjashme, shpërthimi mund të
modifikojë rrjedhën e ujërave nëntokësore, e cila në fund të fundit mund të modifikojë rrjedhën e
ujit sipërfaqësor. Shkarkimi i ujit të gurthyesit në përrenjtë e afërt mund të rrisë intervalin e
përsëritjes së përmbytjes.
3.2.3 Ndikimi në ujërat nëntoksore
Në përgjithësi, guroret në zonën e pangopur ka të ngjarë të rezultojnë në ndikime relativisht
lokale siç janë rritja e rrjedhës, ulja e cilësisë së ujit, ndryshimi i drejtimit të ujit të rimbushur
përmes akuiferit dhe zvogëlimi i lokalizuar i depozitimit të ujit nëntokësor. Në zonat karstike,
zona e pangopur zakonisht përmban vetëm një përqindje të vogël të magazinimit, dhe ku zona e
pangopur është e hollë, ndikimi në sasinë e ujit nëntokësor në përgjithësi është minimal. Në ato
zona, zona e pangopur mund të ruajë sasi të konsiderueshme uji. Pas reshjeve, uji mund të
mblidhet dhe të ruhet përkohësisht në zonën e pangopur, derisa më pas të bashkohet me sistemin

e

ujërave

nëntokësore.

Duhet të theksohet se ka shumë aktivitete njerëzore përveç guroreve që mund të ndikojnë në
nivelet e ujërave nëntokësore, duke përfshirë shpimet komunale, industriale dhe private të ujit
nëntokësor, ujitjen, përdorimin e ujit nëntokësor për mbrojtjen nga ngrirja dhe kullimin e
minierës nga aktivitete të tjera të nxjerrjes së burimeve minerale. Nëse një gurthyesit kryqëzon
kanalin e ujit, uji nëntokësor zakonisht do të rrjedhë nga shkëmbi në gurthyes. Uji thjesht mund
të rrjedhë në gurthyes ose mund të derdhet në gurthyes me një shpejtësi prej qindra ose mijëra
litra në sekondë (L / s), veçanërisht nëse gurthyesit ndërpresin një kanal kryesore të uji
nëntoksor. Në disa situata, mund të jetë e nevojshme të kulloni ose pomponi ujin nga gurthyesi
për të mbrojtur njerëzit dhe pajisjet.

Fig.4. Paraqitja hipotetike e kryqezimeve te ujrave nëntoksore në zonen karstike para zhvillimit
të gurthyesit.
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Fig.5. Paraqitja hipotetike e kryqezimeve të ujrave nëntoksore në zonën karstike në kushtet më të
këqija pas zhvillimit të gurthyesit.

3.4 Ndikimet në ajër
Pluhuri është një nga ndikimet më të dukshme, invazive dhe potencialisht irrituese të
shoqëruara me gurthyesi dhe dukshmëria e tij shpesh ngre shqetësime që nuk janë në përpjesëtim
të drejtë me ndikimin e saj në shëndetin e njeriut dhe mjedisin. Pluhuri mund të ndodhë si pluhur
i arratisur nga gërmimi, nga rrugët e transportit dhe nga shpërthimi, ose mund të jetë nga burime
të pikave, të tilla si shpime, thërrmime dhe ekzaminime.
Kushtet e vendit që ndikojnë në ndikimin e pluhurit të gjeneruar gjatë nxjerrjes së gurit të
agregatit dhe dimensionit përfshijnë vetitë e shkëmbinjve, lagështinë, cilësinë e ajrit të ambientit,
rrymat e ajrit dhe erërat mbizotëruese, madhësinë e operacionit, afërsinë me qendrat e popullsisë
dhe burime të tjera të afërta të pluhurit.

Fig.6. Ndikimi i gurëthyesve në ajër gjatë stinëve të vitit.

Burimet më të mëdha të ndotjes së ajrit në operacionet e minierave janë:
• Lëndë grimcë e transportuar nga era si rezultat i gërmimeve, prishjes, transportimit të
materialeve, erozionit të erës (më të shpeshta në minierat me gropa të hapura), pluhuri i arratisur
nga objektet e qepallave, deponitë, deponitë e mbeturinave dhe rrugët e transportit. Emetimet e
shterave nga burimet e lëvizshme (makina, kamionë, pajisje të rënda) i ngritin këto nivele të
grimcave; dhe
• Emetimet e gazit nga djegia e karburanteve në burime të palëvizshme dhe të lëvizshme,
shpërthime dhe përpunim mineralesh
3.5 Ndikimet nga zhurma dhe dridhjet
Burimi kryesor i zhurmës nga nxjerrja e gurit të agregatit dhe dimensionit është nga pajisjet që
lëvizin tokën, pajisjet e përpunimit dhe shpërthimet. Trafiku i kamionëve që shoqëron shpesh
minierat e përgjithshme mund të jetë një burim i rëndësishëm i zhurmës. Ndikimet e zhurmës
varen shumë nga burimi i zërit, topografia, përdorimi i tokës, mbulesa tokësore e zonës përreth
dhe kushtet klimatike. Rrahja, ritmi, lartësia e zhurmës dhe distanca nga burimi i zhurmës
ndikojnë në efektin negativ te zhurmës në marrës. Pengesat topografike ose zonat me bimësi
mund të mbrojnë ose thithin zhurmën. Tingulli udhëton më larg në ajër të ftohtë, të dendur sesa
në

ajër

të

ngrohtë.
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Përgjegjësit e makinerive që thyejn guret në dimensione të ndryshme janë përgjegjës për të
siguruar që zhurma e lëshuar nga gurthyesi nuk i kalon nivelet e përcaktuara me rregullore.
Ndikimet e zhurmës mund të zbuten përmes teknikave të ndryshme inxhinierike.
Dridhja ka ndikuar në stabilitetin e infrastrukturave, ndërtesave dhe shtëpive të njerëzve që
jetojnë pranë operacioneve të minierave në shkallë të gjerë. Pajisjet e zhurmshme mund të
vendosen larg zonave të populluara dhe mund të mbyllen në struktura që zhdukin zërin.

Fig.7. Makineria për thyerjen e agregatit.

3.6 Ndikimi i Gurëthyesve në Kosovë
Territori i Kosovës është i pasur më lloje të ndryshme të lëndëve minerale jo metalore. Duke pas
parasysh presionin aktual shumë të madh për ndërtim është i domosdoshëm një kalkulim i
nevojave të Kosovës për lëndë minerale ndërtimore, në mënyrë që të mund të bëhet planifikimi i
shfrytëzimit në nivel vendi. Ligji për Miniera dhe Minerale, Neni 13, Pika 1.13 thotë se “Bartësi
i Licencës ose Lejes për Shfrytëzim nuk do të ushtrojë asnjë veprimtari në ndonjë sipërfaqe që në
rast se përdoret eksplozivi dhe është më afër se pesëqind (500) metra nga ndërtesat ose objektet e
banimit dhe infrastrukturës”. Komunat në të cilat janë dhënë më së shumti licenca për gurthyes
janë Malisheva(43 licenca), Klina(38 licenca), Kaçaniku dhe Lipjani me nga 35 licenca. Ndërsa
komunat në të cilat janë dhënë më së shumti licenca për rërë dhe zhavorr janë Peja(29 licenca),

Gjakova (14 licenca), dhe Kamenica (7 licenca). Si në çdo sektor publik në Kosovë edhe në
industrinë nxjerrëse shihet që kompanitë që janë të afërta me subjekte politike janë përfituese të
licencave nga institucionet përkatëse.
Aktualisht një kalkulim i tillë, sipas ekspertëve të sektorit përkatës është i vështirë, ngase ende:
- Ka zhvillim të aktiviteteve minerare të jashtëligjshme;
- Mungojnë informacione për lëndët minerale ndërtimore të eksportuara apo importuara;
- Bartësit e licencave për shfrytëzimin e pasurisë minerare nuk raportojnë saktë për: tonazhin,
vëllimin, përbërjen, shkallën dhe vlerën e mineraleve të prodhuara;
- Doganat e Kosovës nuk sigurojnë informacione të sakta për llojin e lëndëve minerale
ndërtimore të eksportuara apo importuara;
-Kosova si vend në tranzicion është duke investuar shumë në ndërtimtari dhe infrastrukturë. Nga
guroret lënda e nxjerrur e gjitha hyne në punë, pra të gjitha llojet e agregateve që dalin nga
thyerja e gureve ne fraksione.
-Kërkesa e madhe në infrastrukturë lidhet ngusht me përdorimin e betonit,siç e dimë betoni ka tre
komponent : uje, agregatë dhe cimento. Kjo na dërgon drejt e në gurore si prodhues të agregatit.
-Ndërtimi i autostradave ka rritur kërkesën në treg për agregate që i perdorim se pari për trasim
të rrugës,betonim të strukturës së urave , nënkalimeve dhe mbikalimeve.
Pastaj përdorimi për asfaltimin e rrugëve, autostradave etj.
Megjithëse pranohet nga të gjithë se ambienti është dëmtuar dukshëm nga nxjerrja e zhavorrit
dhe rërës si dhe nga gurthyesit, nuk ka një raport të detajuar se në çfarë mase ka ndodhur kjo dhe
pasojat e shkaktuara.
3.7 Gurëthyesi në Banjë
Si raste hulumtimi kemi marre dy gurthyes të cilët operojne tek ne dhe kane një kapcitet te madh
të furnizimit me agregate. Njeri vepron në Banjë, Malishevë dhe tjetri në Korroticën e Epërme,
Drenas. Kemi gurethyesin në Banjë, Malishevë i cili pas luftës ka filluar punën, mirpo brenda
pak kohe ka arritur të jet njeri ndër furnizuesit më të madhenj në rajon me agregate dhe minerale
të nxjerrura nga gropa ku vepron.
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Fig.8. Degradimi i mjedisit ndër vite në Gurëthyesin në Banjë, Malishevë.

Në bazë të fotografive të nxjerrura me anë Geoportal i Republikes së Kosovës, shikojmë ecurinë
e zhvillimit te kësaj grope të gurthyesit i cili brenda pak viteve ka dëmtuar me hektar tokë në
këtë pjesë të mjedisit.
Kjo gropë gurthyesi për momentin ka një hapsirë gropuese diku me një rreze 130m që përfshinë
një hapsirë dëmtuese drejpërdrejtë diku rreth 5 hektar tokë.
Ky gurthyes është i shtrirë shumë afër vendbanimeve dhe qasja deri te ai kalon nëper rrugë

lagjeje. Çdo veprim në të ndikon drejtpërdrejtë në popullin që jeton aty, prej nga minimi i cili
dëgjohet shumë edhe veprimtaria e përditshme e makinerive ka një zhurmë që dëgjohet si një
nenze gjatë gjith kohës.
Pluhuri është gjithashtu problem që ndikon te banorët që jetojnë afer tij. Kulmet e shtëpive të
tyre janë në formë shtrese të bardhë pluhuri, sidomos gjatë stinës së verës që vërehet më shumë
përshkak të mungesës së reshjeve.
Ky gurthyes distancën që ka me vendbanimin më të afërt është diku 600m dhe çdo veprim në
gurthyes dëgjohet shumë mirë në vendbanim.

3.8 Gurëthyesi në Drenas
Si rast tjeter hulumtimi kemi marrë gurthyesin që operon në Korroticën e Eperme, Drenas i cili
brenda pak viteve është rritur shumë me veprimtarinë e vet dhe ka dëmtuar një pjesë të madhe të
natyrës malore që shtrihet në atë breg malor. Ky gurthyes ka filuar operimin në vitin 2007 dhe
brenda pak viteve ka arritur të dëmtoj një hapsirë me rreze prej 130m
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Figura 9. Degradimi i mjedisit nga gurëthyesi në Koreticë të epërme, Drenas.

4. METODOLOGJIA

Duke marrë parasysh zhvillimin e veprimtarisë së ndërtimit është rritur edhe kërkesa për shtimin
e numrit të gurorëve në Kosovë e po ashtu edhe në mbarë botën. Bashkë me këtë numër të madh
të guroreve rritet edhe degradimi dhe shkatrrimi i mjedisit. E sa i përket kësaj kemi shënime dhe
hulumtime të ndryshme ku mund bazohemi për realizimin e punimeve të ndryshme. Forma
elektornike është njëra ndër mënyrat ku kemi gjetur publikime të dobishme për punimin tonë, ku
përfshihen shënimet në gjuhen shqipe e po ashtu edhe në atë angleze.
Formë tjeter e hulumtimit është dhe metoda e vrojtimit, kjo fal afërsis së drejtpërdrejtë me
gurorëve që kemi në Kosovë, dhe mundësis për studimin e mjedisit së tyre.
Bëhet fjalë për dy nga gurëthysit e shumt që hasim në vendin tonë,pra Gurëthyesi në Banjë të
Malishevës dhe Gurëthyesi në Koreticë të Eperme që janë marrë si objekte studimi. Përgjatë
vrojtimit dhe monitorimit të këtyre dy gurëthyesve ndërvite përmes imazheve të figurave të
ilustruara më poshtë shihet ndikimi negativ që kanë pasur në mjedis dhe degradimin e madh
mjedisor që e kanë shkaktuar këta dy gurëthyes gjatë aktivitetit të tyre në zonat ku ata operojnë (
Banjë, Malishevë dhe Koreticë e Eperme, Drenas).
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5. REZULTATET
Gjatë gjithë studimit është e qartë se guroret dhe industritë e tyre kanë ndikim negativ në mjedis
dhe në shëndetin e njeriut. Ndikimi më i madh i atribuohet gjeneruar grimcat (pluhuri) si rezultat
i aktiviteteve të ndryshme te shoqeruara me këto industri. Përqendrime të larta të grimca të
ndryshme u gjetën në zonën e studimit, dhe kjo u reflektua dhe konfirmua nga banorët në përreth
pasi shumica e të anketuarve (70%) vendi Banje,Malisheve, e konfirmuan atë ajri është përherë i
pluhurosur, dhe kushtet nuk janë të kufizuara në orët e punës, ku normalisht vërehen efekte më të
larta në stinen e verës. Gjithashtu, studimi tregoi se këto industri kanë ndikim negativ në burimet
ujore dhe rreth 68% të burimeve ujore të anketuarit konfirmuan se ujërat nëntokësore janë të
ndotura si rezultat të këtyre industrive dhe mbetjeve të tyre. Lidhur me situaten e shendetit,
studimi demonstroi se ekziston një përhapje e lartë shkalla e sëmundjeve të shkaktuara si rezultat
i këtyre industrive dhe veçanërisht për shkak të ndotjes së ajrit; kollë dhe ftohje, dispnea,
inflamacion i hundës, astmës dhe dëmtimit të dëgjimit për shkak të ndotjes nga zhurma ishin
sëmundjet më të përhapura. Prandaj, dhe sipas gjetjeve të lartpërmendura, nje zgjidhje e mbrojtes
se mjedisit dhe miremenaxhimi duhet të jenë paresore për shfrytëzimin e qëndrueshëm të këtyre
burimeve pa dëmtuar mjedisin dhe njerëzit.

6. REKOMANDIMET
Riparimi zakonisht konsiderohet të jetë fillimi i fundit të ndikimeve mjedisore nga minierat.
Zhvillimi i minierave siguron një bazë ekonomike dhe përdorimin e një burimi natyror për të
përmirësuar cilësinë e jetës njerëzore. Po aq e rëndësishme, e rikuperuar si duhet toka gjithashtu
mund të përmirësojë cilësinë e jetës. Formimi me mençuri i tokës së minuar kërkon planifikimin
e dizajnit dhe produktin që i përgjigjet fiziografia, ekologjia, funksioni i një vendi, forma
artistike dhe perceptimi publik. Ka shembuj të shumtë të guroret totale të rikuperuara me sukses,
duke përfshirë banesa, komerciale, përdorime rekreative dhe natyrore .Shumë nga shembujt janë
të pavarur nga lloji i shkëmbit. Megjithatë, ka disa studime që lidhen posaçërisht për bonifikimin
e karbonatit guroret e shkëmbinjve në kushte afërta natyrore. Trajtimi i dizajnit më të vjetër
përreth është vetë natyra. Nese jepet gjeologjikisht sa duhet kohë, një shkallë e përshtatshme e
gropës të vogël, dhe ekosistemet e afërta të qëndrueshme dhe zonat e shkatërruara mund të
rikuperohen pa ndërhyrjen e njerëzimit. Studiusi Ursic dhe të tjerët (1997) studiuan “ Niagara
Escarpment” dhe mësuan shkëmbinjtë natyrorë si vende të veçanta që ofrojnë strehim për specie
të rralla të bimëve dhe kafshët. Ata gjithashtu inventarizuan bimësinë në muret e 18 shkëmbinjve
karbonatikë guroret e braktisur nga 20 në 100 vjet më parë dhe zbuloi se shumë prej muret e
vjetra të guroreve rigjenerohen natyrshëm në një mënyrë të tillë që të përserisë biodiversitetin e
formave

natyrore

të

tokës.

Në zona të tjera, sherimi afatgjatë natyror i vetëm nuk mund të sjellë ndryshimet specifike
njerëzit dëshirojnë. Procesi i bonifikimit natyror e guroreve të braktisura mund të përshpejtohet
përmes një procesi të quajtur replikim i formës së tokës. Përmes shpërthimeve të dizajnuara me
kujdes, të referuara si shpërthime restauruese, shpatet e talusit, mbështetëset dhe muret kryesore
të shkëmbinjëve të gurit mund të krijohen kushte që mund të rigjenerohet për të prodhuar formën
e tokës dhe mbledhjet grupore e bimëve të ngjashme me ato që ndodhin në anët e luginës
natyrore.

27

Çelësi çështjet ishin integriteti i kullimit nëntokësor, cilësia e tij e ujit, dhe popullatat
jovertebrore të shpellës. Pjesa më e rrezikshme e gurthyesve është fakti se ata posa e kryejnë
aktivitetin në një hapësirë të caktuar e lënë atë në gjendje të mjerueshme. Kjo përveç që duket
keq, paraqet rrezik të madh për banorët pasi gropat e krijuara nga minimet dhe gërmimet me
makineri të rëndë, janë shumë të mëdha. Numri i tyre nuk është i vogël. Shteti në këto raste nuk
ka intervenuar sepse një gjë e tillë është e kushtueshme.

Fig.10 Riparimi i gropes nga vet natyra
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